





















world. Brazil  is  responsible  for 35% of  this production,  followed by Vietnam  (16%),  Indonesia  (7%), Colombia  (5%), and Ethiopia 
(5%). At this pace, consumption has expanded not only  in traditional markets such as the United States of America (4.2 kg/year), 
Germany  (6.9 kg/year) and France  (5.7 kg/year), but also  in  tea‐driven markets such as  Japan, Korea, Russia and China  (CECAFE 
2013).  In 2013, Brazil harvested 49.15 million 60 kg bags of processed coffee, 38.29 million of which were of Arabica coffee and 
10.86 million of Conilon  species  (CONAB 2014).  The planted  area  in Brazil  is 2.3 million hectares  and  there  are  about 287,000 
producers,  predominantly  mini  and  small  farmers.  Having  continental  dimensions,  the  country  presents  a  variety  of  climates, 
reliefs, altitudes and latitudes that allow the production of a wide range of types and qualities of coffee (MAPA 2014). This research 
aimed  to  clarify  present  and  future  challenges  for  the  Brazilian  coffee  agrichain,  considering  the  growing  demand  and  also 
competitiveness between  the  coffee  countries’ producers.  To  capture  the  vivid perception of  the  actors  in  the  coffee  chain,  a 
qualitative approach was employed. The  research was  conducted  in  three phases.  In  the  first phase, 10  coffee  specialists were 
interviewed using  the snowball  technique with  the saturation premise,  to  identify  the coffee sector’s main milestones  for Brazil 
over  the next 30 years.  In  the second phase, desk  research was conducted  to collect data and bibliographical  information. This 
culminated in eight key success factors for coffee farming management. Finally, in the third phase, the results of phase two were 
submitted  for analysis by 39  coffee  farmers  through  three discussion panels held  in  the major producing  regions: Sul de Minas 
(corresponding to 60% of the national production), Cerrado Mineiro (with 20%), and Matas de Minas (with 15%)  (CECAFE 2012). 
The first outcome was a comparative analysis of the three regions using the lens of the key success factors and, secondly, the main 
future  challenges  faced  by  each  region.  Added  to  those  results,  the  panels  provided  insights  for  public  policies  and  private 
strategies. The study consolidated new drivers of change that directly  impact corporate strategies and public policies, namely: a) 
increasing complexity in coffee farming, b) farm succession, c) mechanization, d) increased use of pesticides, d) climate change, e) 
consumer behavior, and e)  risk management  in  the  coffee agrichain. Given  these drivers of  change,  companies  in  the Brazilian 
coffee  agrichain may move  forward with  relevant  strategic  focus on  important  issues,  leading  to:  i)  loyalty  from  the  farmer  to 
guarantee  high  quality  coffee  supply,  ii)  increase  in  entry  barriers  to  ensure  the  maintenance  of  leadership  in  world  coffee 
production and exportation, iii) operational risk minimization for companies as well as coffee farmers, iv) encourage and participate 











"What  I  think  about  coffee  is  this:  that we  fulfill  the  cycle.  It was  an  important 
instrument to finance the growth of this country. It was the catalyst for investment, 
the entire railway, ports, all energy, all turned out to be linked to coffee. The coffee 





presenting a  scenario of  trends and challenges  for  coffee production  in  the next 10  to 20 years. Therefore,  it also 
investigates the new organizational forms that are being shaped to meet the identified drivers of change.  
Interviews were  conducted with  10  experts,  including  producers,  exporters,  leaders  of  associations, managers  of 
governmental departments, and technical agencies, in order to identify the main drivers of change in the last 60 years 





aforementioned  regions,  collecting  data  on  the  perceptions  of  farmers  concerning  the  future  and  how  they  are 
preparing for the future demands of coffee sector.  
The  study  identifies  some  crucial  factors  in  all  regions,  suggesting  the  need  for  more  coordinated  management 
between the agents  in the coffee chain.  Issues such as marketing, mechanization, succession, and sustainability are 
the main challenges for the development and competitiveness of the coffee sector within and outside the country. 
The panels  captured  the diversity  in  the  investigated  regions,  and  also  similarities  related  to  the  current  stage of 
coffee production  in  the country,  influenced by external  factors  such as  legislation, non‐tariff barriers  in consumer 
countries, the enhancement of local labor, and the resulting need for mechanization in order to increase productivity 
and quality in coffee farming. 
This paper  is presented  in  four section  including this  introduction.  In the  following section, the development of the 
research  and  methods  are  discussed.  Section  3  presents  the  compilation  of  the  panel  results  for  each  region 







the  major  milestones  of  the  Brazilian  coffee  agrichain,  and  also  important  prior  studies  and  technical  reports 
published around the research theme.  
The second part comprised three phases, the results of the last two of which are presented in this paper. In the first 








were  compiled  into eight  critical  success  factors  related  to  the actual  status of Brazilian  coffee and  the past main 
drivers of change were also identified.  
In  the  second  phase,  the  8  critical  factors were  submitted  to  validation  by  39  producers  from  the main Brazilian 
producing  regions: Cerrado Mineiro, Matas de Minas, and Sul de Minas.  In  the  third and  last phase,  the producers 
were asked to indicate future challenges and concerns related to the critical factors identified, and also point to other 
















terms  of  sustainability  certifications,  fair  trade,  and  carbon  credits.  The  local  farmers  have  been  approached  by 
international buyers in search of certified and good quality coffee. However, the farmers still rely mostly on traditional 
sales  channels,  ignoring  the  benefits  that  other  alternatives  could  bring  or  believing  that  their  quality  of  coffee 




The  region of  Sul de Minas  comprises  traditional  coffee  growers merged with more professional  coffee  farms. All 
revolve around the world largest cooperative, Cooxupe, and also other important organizations, such as COOPARAÍSO. 
These firms determine the quality of the coffee and exert a considerable influence on crop management through the 











































































































Despite advances  in  the  complexity of  coffee  farm management,  the producers are optimistic about  the  future of 
coffee  farming.  This  perception  is  based  on  the  potential  increase  in  its  yields  caused  by  the  growth  in  coffee 
consumption  around  the world  and  in  the  domestic market,  in  addition  to  the  increasing  consumption  of  quality 
coffees that provide higher income. 
The research undertaken with experts and its validation by the producers make it possible to consolidate new drivers 




















and medium‐sized  farms as,  in many cases,  the successors are studying and working  in cities, and rural activity has 
little appeal for these young people compared to the range of possibilities in the urban setting. 
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